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ABSTRAKTI
Urbanizimi është fenomeni i pashmangshëm i zhvillimit shoqëror dhe ekonomik.
Urbanizimi është një rritje e numrit të njerëzve që jetojnë në qytete. Urbanizimi ndodh
kryesisht sepse njerëzit lëvizin nga zonat rurale në zonat urbane dhe kjo rezulton në rritje në
madhësinë e popullsisë urbane dhe në shtrirjen e zonave urbane. Këto ndryshime në popullsi
sjellin ndryshime të tjera në përdorimin e tokës, aktivitetet ekonomike dhe kulturë.
Në vitin 1960, popullsia globale urbane ishte 34%; deri në vitin 2014 popullsia urbane ishte
54% dhe vazhdon të rritet. Deri në vitin 2050 përqindja e popullsise që jeton në zonat urbane
pritet të arrijë në 66%. Qyteti i Lipjanit është njëri nga qytetet qe po pëson njërin nga trendet
më të shpejta të urbanizimit dhe ne si arkitektë duhet kujdesur që qytetarët që do të
zhvendosen në Lipjan të kenë të gjitha kushtet elementare për banim.

Synimi i kësaj teme është propozimi i një Kompleksi Banesorë në qytetin e Lipjanit.
Kompleksi ka për qëllim që të bëjë sistemimin e popullsisë që zhvendosen nga zonat rurale në
zonat urbane.Kompleksi banesorë do ti plotesojë të gjitha nevojat e qytetarëve për banim.

Fjalët kyçe : Lipjan , Urbanizimi , Kompleks banesorë, duplex, galeri, banesë

3

MIRЁNJOHJE/FALENDERIME

Së pari kam kënaqësinë që të shpreh mirenjohje dhe falenderim për mentoren e punimit,
profesoreshën Mimoza Sylejmani. Pa këshillat e saj dhe ndihmën e vazhdueshme ky punim
diplome nuk do të ishe i mundur.

Se dyti falenderojë stafin akademik të UBT, që me punën e tyre gjatë tre viteve të studimeve
më ndihmuan në zhvillimin tim professional.

Së fundmi, falenderoj familjen time dhe të gjithë kolegët për durimin, ndihmën, kurajon dhe
mbështetjen e tyre të vazhdeshme gjatë tërë periudhës së studimeve.

4

PЁRMBAJTJA
1.

HYRJE ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Metodologjia ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Historiku .............................................................................. Error! Bookmark not defined.

2.

ANALIZA DHE STUDIME TЁ LOKACIONIT ............................................................ 12
2.1. Profili i lokacionit ......................................................................................................... 12
2.2. Topografia, diellosja dhe erërat .................................................................................... 14
2.3. Infrastruktura................................................................................................................. 15
2.4. Zonimi ........................................................................................................................... 16
2.5.Gjelbërimi ...................................................................................................................... 17
2.6.Objektet e rëndësishme .................................................................................................. 18

3.

PËRSHKRIMI TEKNIK ................................................................................................. 18
3.1. Koncepti ........................................................................................................................ 19
3.2. Karakteristikat e përgjithshme të propozimit ................................................................ 20
3.3. Përmbajtja e detajuar e propozimit ............................................................................... 20
3.3.1. Masterplani ............................................................................................................ 20
3.3.2. Niveli i hyrjes ......................................................................................................... 22
3.3.3. Niveli -1 (Bodrumi) ............................................................................................... 23
3.3.4. Kati I dhe III – Ndertesa Duplex............................................................................ 25
3.3.5. Kati II – Ndertesa Duplex ...................................................................................... 26
3.3.6. Kati IV – Ndertesa Duplex .................................................................................... 27
3.3.6.Struktura kontruktive e ndertesës............................................................................ 28
3.3.7. Mbështjellësi i ndërtesës ........................................................................................ 28

4.

PËRFUNDIMET.............................................................................................................. 29

5.

REFERENCAT ................................................................................................................ 30

6.

LITERATURA ................................................................................................................ 31

5

LISTA E FIGURAVE
Figura 1. Sporting Residential Overview Complex ................................................................... 9
Figura 2. S.O.R.C Perdhesa .................................................................................................... 10
Figura 3. S.O.R.C Galeria ....................................................................................................... 11
Figura 4. Makroanaliza e lokacionit ....................................................................................... 12
Figura 5. Topografia , Diellosja dhe Erërat............................................................................ 14
Figura 8. Infrastruktura ........................................................................................................... 15
Figura 9. Zonimi ...................................................................................................................... 16
Figura 10. Sipërfaqet e gjelbërta ............................................................................................. 17
Figura 11. Objektet e rendesishme .......................................................................................... 18
Figura 12. Gjenerimi i konceptit ............................................................................................. 19
Figura 13. Situacioni i gjerë .................................................................................................... 21
Figura 14. Situacioni i ngushtë ................................................................................................ 22
Figura 15. Niveli -1 (baza e bodrumit) DUPLEX.................................................................... 24
Figura 16. Niveli -1 (baza e bodrumit) GALERI ..................................................................... 24
Figura 17. Kati I – Ndertesa Duplex ....................................................................................... 25
Figura 18. Kati II – Ndertesa Duplex ...................................................................................... 26
Figura 19. Kati IV – Ndertesa Duplex ..................................................................................... 27
Figura 20. Prerja A-A e lokacionit .......................................................................................... 28
Figura 21. Fasada Jugore ....................................................................................................... 29

6

HYRJE

Ndërtesat shumëbanesore të banimit mund të definohen si grumbullim i njësive për banim të
përkohshëm apo të përhershëm, të përsëritura horizontalisht dhe vertikalisht në disa kate, të
cilat ndajnë së bashku strukturën, konstruksionin dhe një numër të kthinave dhe hapësirave
kolektive, qoftë të brendshme (komunikimin, kthinat sociale, kulturore, të shërbimeve, etj) po
ashtu edhe të jashtme (rrugicat, oborret, kopshtet, parkingjet, etj). Karakteristikë veçuese e
ndërtesave shumëbanesore është DENSITETI. [1]. Strehimi i një familje për ndërtesë
konsiderohet për shumë arsye një formë me e favorshme e strehimit se sa ajo me shumë familje.
Prandaj, krijimi i ndërtesave që do të strehojnë shumë familje është më sfiduese për
projektuesit, sepse pritet qe komoditeti i banesës në ndërtesa shumëbanesore të jetë sa më i
ngjashëm me atë të jetesës në një shtëpi. Në kohet e fundit për shkak te mbipopullimit dhe
kostos së lartë të tokës, ndërtesat shumëbanesore janë thelbësore dhe të domosdoshme për
qyetetet tona. Qëllimi kryesor që ndërtesat shumëbanesore ndërtohen është që ato të plotesojnë
një nga nevojat themelore të njerëzimit: nëvojen për strehim.
Problemi kryesor ne Komunën e Lipjanit sa i perket urbanizmit është se me dhjetëra ndërtesa
shumëbanesore janë ndërtuar pa i përfillur kriteret dhe standardet e urbanizmit si kriteret e
distancës, kriteret e gjelbërimit, kriteret e vendparkingjeve etj. Sipas informacioneve nga
Drejtoria e Urbanizmit në Lipjan, vetëm një numër shumë i vogel i ndërtesave të banimit
kolektiv jane pranuar teknikisht, shqetësimi më i madh i qytetarëve është ai i aspektit pronësor.
Duke marrë parasysh këto probleme të hasura në Lipjan, qëllimi i kësaj teme është projektimi
i një kompleksi banesorë i cili do të përmbush të gjitha kriteret dhe standardet e urbanizmit, të
jetë në përputhje me Planin Zhvillimor Komunal të Komunës së Lipjanit ku rëndësi të madhe
i është kushtuar së pari hapësirave të gjelbërta gjë që nuk ka ndodhur në 95% të ndërtesave
shumëbanesore ekzistuese në Lipjan, duke vendosur dy lloje të vegjetacionit, hapësirave për
fëmijë, distancës në mes ndërtesave të kompleksit, vendosjes së dritareve ne tri anë të
horizontit: jug, lindje dhe perëndim si dhe një objekti garazhues përballë lokacionit enkas për
kompleksin banesorë.
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Metodologjia

.
Hulumtimi bazohet në mbledhjen e të dhënave faktike ne terren, dhe nga planet zhvillimore të
Komunës së Lipjanit dhe burime tjera të ndryshme. Pas grmbullimit të të dhenave, do te bëhen
disa analiza që do te na mundësojnë të bëjmë identifikimin e problemeve. Pastaj, rezultatet e
analizave do të mundësojnë zgjidhjen për problemet e identifikuara.

Historiku

Nuk ka dyshim se dizajni i blloqeve të banimit është sot një ndër temat më interesante e
atraktive për arkitekturën bashkëkohore, po ashtu edhe njëra nder sfidat e kësaj arkitekture, për
arsye të konflikteve dhe ndryshimeve dramatike socio-ekonomike e po ashtu edhe ambientale.
Gjatë gjysmës së dytë të shek. XX, përdorimi i konstruksionit vertikal është siguruar të jetë
zgjidhja më logjike dhe efektive. Megjithatë problematikat dhe kompleksiteti i banimit janë më
të gjera së zgjidhja konstruktive. Në fillim të shek. XX vetëm 10% e popullsisë botërore jetonin
në qytete. Ndërsa, dekada e pare e shek. XXI u mbyll me 50% e popullsisë që jetojnë në qytete.
Historikisht banimi kolektiv është i vjetër po aq sa edhe vet njerëzimi, ndërsa banimi
shumëbanesor në shume kate, në njërën anë është i lidhur me themelimin e zonave të dendura
të banimit me karakter urban, kulturës së banimit, zhvillimit dhe avancimit të teknikave dhe
teknologjisë së ndërtimit si dhe faktorëve tjerë te cilët kane influencuar një kalim masiv në këtë
lloj të banimit.
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Sporting Overview Residental Complex

Figura 1. Sporing Overview Residential Complex
ZAC Andomede është zonë e zhvillimit urban e vendosur në mes qyteteve Blagnac dhe
Beauzele. Parcela 19A ka një vendodhje shumë të përshtatshme dhe ka pamje drejt shkollës së
mesme Saint-Exupery dhe Cours Barricou, projekti ka një gjeometri të ngushtë e cila buron
nga forma e parcelës. Fasadat i pergjigjen një mori kontekstesh urbane duke perfshirë ndërtesën
e shkollës, parkut, fasadën e pasme te shkollës, disa shtëpive ekzistuese dhe një parcelë fqinje.
Rezidenca shumëfamiljare ndodhet në cep të bulevardit Alain Savary dhe ka etazhitet P+7. Në
pjesën e pasme ndërtesa zbret deri në 3 deri 2 kate dhe përfundon me shtëpi 2 katëshe në varg
të cilat perputhen me tipologjine mbizotëruese të banesave që ndodhen në të njejtin bllok
banimi.
Niveli hyrës (përdhesa) përdoret për aktivitete qe u sherbejne banorëve dhe është i organizuar
rreth një oborri të brendshëm lokalet e të cilit përbëjne “Sportingun”, një zonë e orientuar drejt
palestrës që gjithashtu ofron shërbime restorantesh etj. Në katet e siperme, janë gjithsej 106
njësi banimi të ndara në mes tre ndërtesave të kompleksit të cilat mund të qasen nga galeria që
ka pamje nga oborri I brendshëm.
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Figura 2. S.O.R.C Perdhesa
Në pjesën tjetër të parcelës janë të vendosuara 16 shtëpi, nga të cilat 7 prej tyre janë me kopshte.
Baza që përmban Sportingun dhe njësite banesore që janë të vendosura mbi të, trajtohen si një
vëllim i vetëm. Kalimi nga këto njësi drejt shtëpive bëhet përmes krahut jugor që zbret deri në
një kat përdhesë plus 1 ose 2 kate mbi të.
Ky krah përbëhet prej shtëpive Duplex duke krijuar kështu një dallim midis jetës kolektive dhe
asaj individuale. Qasja në shtëpi behet nga pjesa e brendshme e lokacionit në afërsi të së cilave
ndodhen edhe garazhat për automjete. Përdhesa e shtëpive nuk përmban koridor kështu që hyrja
në to na dërgon menjëherë në qëndrim ditor dhe shkallet ndodhen në drejtim të derës së hyrjes.
Kurse në katin e parë secila shtëpi ka nga 3 dhoma të gjumit. Qatitë e shtepive janë të
shfrytëzueshme dhe mund të përdoren si depo.
10

Nga forma dhe materialet, projekti në tërësi kërkon të projektojë një imazh të fortë dhe të
unifikuar. Të gjitha fasadat janë të veshura me tulla të bardha prej betoni. Ballkoneve të
ndertëses kolektive u jepet një shkallë privatësie jo veteëm nga lërtesia e tyre nga niveli i tokes
por edhe nga një gjysem parapet nga muri mbi të cilën është e vendosur edhe një xham.
Përdhesa e ndertesës kolektive është ndërtuar nga betoni i parafabrikuar.

Figura 3. S.O.R.C Galeria
Një seri e hapësirave shtesë rrethojnë përdhesën “Sporting”. Këto perfshijnë pishinën dhe
pajisjet e balneotreapisë që shtrihen në pjesën e jashtme. Në hapësirat e hapura përreth janë të
mbjellura me pemë dhe gjelbërim deri në murin kufitar prej betoni. Patio i brendshëm është i
organizuar rreth tre ishujve që janë të mbjellura me bambu gjigante. [2]
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2. ANALIZA DHE STUDIME TË LOKACIONIT
2.1 Profili i lokacionit

Republika e Kosovës është një shtet i pavarur në Evropën Juglindore. Gjendet në qender të
Gadishullit Ballkanik dhe kufizohet në veri dhe në lindje me Serbinë, në juglindje me
Maqedoninë e Veriut, në jugperëndim me Shqipërinë dhe në perëndim me Malin e Zi. Ka
sipërfaqe prej 10.887 km2 dhe 1,873,160 banore. Republika e Kosovës është shtet multietnik
ne te cilen shumicen e popullsise e perbejne Shqipetaret kurse pjesa tjeter jane boshnjake, serbe,
turq, rome, ashkalinje etj. [3]
Republika e Kosovës përbëhet nga 38 komuna te ndara ne 7 rajone. Njëra nga ato komuna eshte
Komuna e Lipjanit.

Figura 4. Makroanaliza e lokacionit

12

Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike, sepse gjendet në pjesën qendrore të
Kosovës dhe në udhëkryqin e rrugëve më të rëndësishme të rajonit. Koordinantat gjeografike
te kesaj komunë shtrihen rreth 42°31 48 V dhe 21°08 19 L. i vendbanim, Lipjani njihet që nga
periudha romake, si vend i rëndësishëm.Perveq Lipjanit Qytet me rëndësi dhe kryqëzim i
rëndësishëm i rrugëve ishte Ulpiana, e cila ndodhej në verilindje në largësi rreth 10 km nga
Lipjani. Komuna e Lipjanit ka siperfaqe prej 422km2. Ka mundësi të volitshme të shfrytëzimit
të trafikut rrugor – hekurudhor e edhe atij ajror, meqenëse aeroporti gjendet në territorin e
komunës dhe është nga qendra vetëm 15 km largësi. Kjo pozitë e territorit të komunës, si dhe
e vetë qytetit Lipjan, paraqet rrethanë mjaft të përshtatshme për zhvillimin e mëtejmë të
komunës. Përmes territorit të komunës së Lipjanit kalon hekurudha, e cila lidh këtë territor në
të gjitha drejtimet me rajonin në tërësi.
Territori i Komunës së Lipjanit kufizohet:
-nga veriu dhe verilindja me komunën e Prishtinës dhe Gracanices;
-nga veriperëndimi me komunën e Fushë – Kosovës;
-nga perëndimi me Komunën e Drenasit dhe të Malishevës;
-në jug perëndim me Komunën e Shtimës;
-nga jugu me komunën e Ferizajt dhe nga lindja me Komunën e Gjilanit dhe atë të Artanës.
Në raport me qendrat tjera komunale, Lipjani gjendet në vendin e 7 sipas numrit të banorëve,
në bazë shënimeve nga viti 1981. Në planin hapësinor të Kosovës në kuadër të qendrave tjera
të mëdha, Lipjani, me sipërfaqen që posedon, është paraparë si venbanim i rangut III nga
aspekti urban.

Në raport me vendbanimet në kuadër të territorit të saj, Lipjani është qendër e komunës me
karakteri të qytetit, ndërsa Magura dhe Janjeva janë me karakter qyteze dhe sipas PH të
Kosovës kanë karakter sekondar. [4]
Lokacioni i propozuar për vendosjen e kompleksit banesorë shtrihet në pjesën perëndimore
të zonës urbane të qytetit të Lipjanit. Ky lokacion paraqet sipërfaqe kryesisht të pandërtuar dhe
është nën pronësi private. Hapësira e lokacionit përkufizohet nga rruga Haxhi Klecka (jug) qe
lidh qytetin e Lipjanit me rrugen magjistrale Lipjan-Shtime. Parcela ka formë të parregullt dhe
një siperfaqe prej 9205 m2
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2.2 Topografia, diellsoja dhe erërat

Topografia e lokacionit për ndërtim është shume e përshtatshme per shkak se e gjithë parcela
është e rrafshët. Dallimi mes pikes më të lartë dhe më të ulët në lokacion është diku 1m. Nëse
e kemi parasysh sipërfaqen e lokacionit atëhere kjo pjerrtësi është mjaftë e vogël.
Lokacioni ka një shtrirje me boshtin veri-jug të horizontit, lokacioni ka diellosje të
vazhdueshme nga jugu. Këtë mund ta vërtetojnë edhe simulimet kompjuterike për llogaritjen
e lëvizjes së diellit.
Duke u bazuar në atë se Lipjani shtrihet në luginën e lumit Sitnica dhe si i tillë është i mbrojtur
nga ndikimet e erërave të forta të cilat do të rrezikonin popullatën e Lipjanit dhe ekonominë e
sajë.

Figura 5. Topografia , Diellosja dhe Erërat
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2.3.Transporti dhe Infrastruktura

Qytetit i Lipjanit ka një pozitë të favorshme gjeografike në nivel të territorit të Kosovës e po
ashtu edhe në nivel të territorit të komunës, analizuar në aspektin e shtrirjes së rrjetit të
infrastrukturës rrugore, hekurudhore dhe asaj ajrore që e posedon e vetmja komunë në nivel të
Kosovës. Qytetit i Lipjanit gjendet në mes të territorit të komunës, i cili ka një sistem të
komunikimit mjaft të mirë me komunat tjera dhe me zonat rurale të Komunës së Lipjanit
përmes rrugëve magjistrale dhe regjionale.[5]. Lokacioni ka qasje direkte në rrugën “Haxhi
Klecka”e cila mundëson qasje direkte të qytetit të Lipjanit në magjistralen Lipjan-Shtime.
Rrjeti rrugor urban karakterizohet nga një formë e çrregullt e shtrirjes së rrugëve. Rruget afer
lokacionit nuk mundësojnë zhvillimin e transportit me bicikleta mirëpo rruga “Haxhi Klecka”
është mjaft e përshtatshme për këmbësorë si dhe ka breza gjelbërimi me gjëlberim te ulët dhe
te lartë në dy anët e rrugës. Largësia e lokacionit me stacionin hekurudhor është diku 800m,
kurse me stacionin më të afërt te autobusit është 300m.
Në komunën e Lipjanit nuk ka kompani publike të transportit publik. Transporti publik
organizohet nga kompani private të specializuara për ofrimin e shërbimeve të këtij lloj
transporti. Qyteti i Lipjanit ka një hapësirë të konsiderueshme të parkingjeve të hapura publike,
të cilat në masë të madhe plotësojnë nevojat e qytetarëve.

Figura 8. Infrastruktura
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2.4. Zonimet dhe Funksionet

Lokacioni i propozuar për ndërtimin e kompleksit është një lokacion kryesisht i pandërtuar.
Zonat të cilat përbëjnë qytetin janë: zona për banim, zona per afarizëm, zona me destinim të
përzier, zona industriale, zona arsimore etj. Kurse zona në tëcilën gjendet lokacioni është zonë
për banim individual mirëpo me planin e ri zhvillimor te komunës kjo zonë do të nderrojë nga
banimi individual në atë kolektiv. Lokacioni ndodhet 500m afër qendrës së qytetit, 400m afër
shkollës fillore “Vëllezerit Frasheri”, 580m afër shkollës së mesme “Ulpiana”, largësia e
lokacionit më ambullantën është 540m, me stacionin më të afërt policorë 870m etj.

Figura 9. Zonimi
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2.5. Gjelbërimi dhe ndotjet

Komuna e Lipjanit ka mjaft shumë hapësira të gjelbërta si përgjate lumit Sitnica por
gjithashtu edhe në pjesë të shumta të qytetit. Lokacioni gjendet shumë afër dy parqeve që janë
ndërtuar në këto 2 vitet e kaluara. Njëri nga ta është park për femijë me gjelbërim kryesisht të
ulët kurse parku tjetër është me gjelbërim të lartë. Rruga primare e qytetit ka brez të gjelbërimit
në dy anët e saj, por gjithashtu brez gjelbërimi ka edhe rruga në të cilen ka qasje lokacioni për
ndërtim.
Lumi kryesor që përshkon komunën e Lipjanit është “Sitnica”. Në të derdhen disa lumenj të
vegjël dhe përroska, burimi i të cilave është nga malet përreth. Më të rëndësishmet janë
lumenjtë “Janjevka”, “Zegorka” dhe “Gadimja”. Disa pjese te lumenjeve janë të ndotur. Ndotja
shkaktohet nga hedhja e vazhdueshme e mbeturinave në shtratin e lumit si dhe nga derdhja e
kanalizimeve përgjatë vijës së shtretërve të lumenjve. [6]

Figura 10. Siperfaqet e gjelbërta
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2.6. Objektet e rëndësishme

Lokacioni i propozuar edhe pse nuk gjendet në pjesën qëndrore të qytetit por në atë pak më
periferike, është shumë afër të gjitha shërbimeve për qytetarët si psh.: 500m afër qendrës së
qytetit, 400m afër shkollës fillore “Vëllezerit Frasheri”, 580m afër shkollës së mesme
“Ulpiana”, 1km afër komunës, 950m afër stacionit të zjarrfikësve, 540m afër qendrës së
shëndetesisë, 870m afër stacionit policor, 100-200m afër parqeve më të afërta etj.

Figura 11. Objektet e rëndësishme
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3. PERSHKRIMI TEKNIK
3.1 Koncepti

Ne gjenerimin e konceptit zhvillimor rol shumë të rëndësishem kanë pasur analizat e
lokacionit të permendura më lartë. Cdo gjë fillon me nje modul në formë të katrorit, pastaj duke
e ngritur atë në 3D per ta krijuar si volum. Më pas përmes disa ndërhyrjeve në volum, arrijmë
ti kemi pesë volume tjera te cilat tani paraqesin edhe ndërtesat e propozuara. Pastaj bëjmë
shmangien apo lëvizjen e këtyre volumeve me qëllim që të krijohen distancat e nevojshme
minimale në mes volumeve që mos të jenë pengesë për njëra tjetrën nga aspekti i ndricimit.
Dhe në fund hapi final është që të hecim disa hapësira në katër volumet në formë kubi, në
menyrë që të krijohen terraca dhe banesat të kenë ndricim dhe vizura më te mira shkaku i
pozitës dhe orientimit nga jugu.

Figura 12. Gjenerimi i konceptit
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3.2. Karakteristikat e përgjithshme të propozimit

Në lokacion janë propozuar 5 ndërtesa të cilat ndahen në dy tipe të ndryshme.Tipi i parë i
ndërtesës është tipi “Duplex” kurse tipi i dytë është tipi “Galeri”. Në lokacion janë propozuar
4 ndërtesa të tipit “Duplex” me etazhitet B+P+4. Ndërkaq nga tipi i ndërtesës “Galeri” është
propzuar vetëm një ndertesë, me etazhitet B+P+6, e cila ka trajtën e shkronjës “ I “ duke u
dhënë apartamenteve ndriqim dhe diellosje konstante gjatë tërë ditës. Të gjitha ndërtesat brenda
lokacionit kanë vetëm një funksion, atë të banimit kolektiv, të cilat janë të organizuara përmes
njësive të ndryshme banesore. Pjesët nëntokësore të 5 ndërtesave nuk do të përdoren si
vendparkingje por do të përdoren si depo për nevoja të banorëve pasi që në afërsi të lokacionit
është paraparë të ndërtohet objekti garazhues për kompleksin banesorë me etazhitet B+P+2.
Qasja nga objekti garazhues në lokacion bëhet nga pjesa perëndimore përmes shtigjeve për
kembësorë.
Siperfaqja totale e kompleksit është 11911.2 m2. Niveli i bodrumit ka sipërfaqe prej 1228.2m2,
qasja në bodrum bëhet përmes shkallëve dhe ashensorëve. Përdhesa e kompleksit ka sipërfaqe
1906.6 m2 dhe është në nivel të ngritur nga toka për 51 cm , qasje bëhet permes shkallëve dhe
rampës për persona me aftësi të vecanta.
Lartësia dysheme-dysheme në nivelin e bodrumit është 260cm, kurse në të gjitha katet tjera
është 300cm. Pllaka e bodrumit ka trashësi 80 cm, kurse në katet tjera pllaka ka trashësi 20cm
duke llogaritur edhe shtresat.

3.3 Përmbajtja e detajuar e propozimit

3.3.1 Masterplani
Qasja në kompleks mund të bëhet nga pjesa jugore përmes rrugës “Haxhi Kleqka” si dhe
nga pjesa perëndimore përmes qasjës nga objekti garazhues që ndodhet afër kompleksit.
Objekti garazhues pritet që ti plotesojë të gjitha nevojat e banorëve të kompleksit për parkim
të veturave pa pasur nevojë të krijohen vendparkingje brenda parcelës së kompleksit.
Qasja nga pjesa jugore është mjaft e lehtë përmes shtigjeve për këmbësorë të cilat janë të
vëndosura në kuotë 0.00 dhe të dizajnuara me tri nuanca të ngjyrës se hirtë. Të gjitha ndërtesat
e propozuara të banimit janë të vendosura në qoshe të parcelës në mënyrë që të krijohet sa më
shumë hapësirë për gjelbërim dhe rekreim.
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Parcela është mjaft mirë e ndricuar pasi që ndricimi është i shtrirë në të gjitha zonat duke
përfshirë edhe zonën e objektit garazhues duke u ofruar kështu banorëve siguri dhe komoditet
si dhe fëmijeve më shumë kohë për të kaluar jashtë banesave duke shfrytëzuar këndin e
lojërave.
Në hapësirën e kompleksit është propozuar gjelbërim i ulët dhe gjelbërim i lartë. Në situacion
mund të dallojmë tri nuanca të ndryshme të gjelbërimit të ulët. Gjelbërimi me nuancë më të
qeltë është i vendosur në të njejtën kuotë me pllakëzat e betonit që shfytëzohen si shtigje për
ecje, kurse gjelbërimi i ulët me nuancë më të errët është i ngritur në kuotë +0.15m si dhe 0.30m
në mënyrë që të krijohet një disnivel që do të ndikojë pozitivisht në estetikën e oborrit. Në
shumë pjesë të oborrit, skaj shtigjeve të ecjes, janë vendosur ulëset nga materiali i drurit që
mund të shfrytëzohen nga banorët e kompleksit për pushim.

Figura 13. Situacioni i gjerë
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3.3.2 Niveli i hyrjes

Figura 14. Situacioni i ngushtë
Niveli i hyrjës ka sipërfaqe prej 1906m2 dhe përbëhet nga pesë ndërtesa të banimit. Funksioni
kryesor dhe i vetëm i katit përdhesë të secilës ndertesë do te jetë banimi, pra nuk do te ketë
lokale afariste në asnjë pjesë te kompleksit pasi që ato ndodhen në afërsi dhe janë në gjendje ti
plotësojnë të gjitha nevojat e banorëve. Përdhesa e të gjitha ndërtesave është e ngritur nga niveli
i tokës me një lartësi prej 0.51m, qasja në të cilat do të bëhet përmes shkallëve dhe rampave.
Kati përdhesë ka lartësi 3.00m dysheme-dysheme kurse pllaka e meskatit ka trashësi 20cm së
bashku me shtresat përkatëse.
“DUPLEX”: Qasja në ndërtesat “Duplex” bëhet nga pjesa jugore, përmes shkallëve dhe
rampave. Menjëhere pas hyrjes, në to gjendet hapësira për mirëmbajtje të objektit. Bërthama
gjendet në fund të koridorit dhe posedon një ashensor me dimensione 2.0 x 1.6m dhe shkallë
në formën “U”. Bërthamat janë të mbyllura me beton te armuar që mund të shfrytëzohen edhe
si shkallë evakuse.Kati përdhesë i banesave “Duplex” përmban nga 4 njësi banimi për secilën,
dy nga to të vendosura në drejtim jug dhe lindje kurse dy të tjera në drejtim jug dhe perëndim.
Njësitë banesore në përdhesë përmbajnë: hyrjen, wc, shkallët, qëndrimin ditor, tryezarinë,
kuzhinën dhe ballkonin. Banesat kanë definim të qartë të zonës private dhe asaj të zhurmshme
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pasi që dhomat e gjumit ndodhen në katin e parë kurse përdhesa shërben vetëm si zonë e
zhurmshme.
“Galeria” :Qasja në Galeri bëhet nga dy pjesë: veri-perëndimore dhe veri-lindore. Shkallët që
na dërgojnë në katin e sipërm gjenden në dy skajet e ndërtesës në pjesën veriore të saj dhe kanë
trajtën e shkronjës “I”. Komunikimi vertikal bëhet edhe përmes dy ashensorëve të cilët poashtu
gjenden në pjesën veriore të ndërteses të cilët kanë dimensione: 1.5 x 1.5m dhe 1.5 x 2.5m.
Përdhesa e galerisë përmban 6 njësi banesore, 4 nga të cilat janë banesa dy-dhomëshe dhe 2
nga to janë banesa tre-dhomëshe. Sa i perket tipologjisë, u takojnë banesave me definim të
qartë të zonës së qetë dhe asaj të zhurmshme. Dritaret dhe ballkonet e secilës banesë janë të
vendosura me pamje nga jugu, me qëllim që të kenë ndriqim konstant gjatë gjithë kohës si dhe
të kenë vizura më të mira drejt te oborrit të kompleksit.
Duhet cekur se të gjitha banesat që ndodhen në përdhesë, ndodhen edhe në të gjitha katet e
sipërme duke e berë kështu qe ky te jetë edhe kati karakteristik I galerisë.

3.3.3 Niveli -1 (Bodrumi)
Niveli i bodrumit ka një sipërfaqe prej 1228.2 m2 dhe pjesë e këtij niveli janë vetëm
bërthamat, depotë dhe hapësirat e pajisjeve të mirëmbajtjes pasi që bodrumet nuk do të
përdoren si vendparkingje për banorët e kompleskit banesorë.
Lartësia dysheme-dysheme në nivelin e bodrumit është 2.6m. Qasja në bodrum bëhet përmes
ashensorëve dhe shkallëve. Pllaka e themelit ka trashësi prej 80cm kurse shtresat e dyshemesë
në bodrume përfshijne: konstruskionin e themelit B.A, shtresën termoizoluese, shtresën për
ndarje si dhe shtresën e dyshemesë.
Niveli i bodrumit te ndërtesës “Duplex” ka sipërfaqe prej 163.3m2 i cili përfshin një kthinë për
mirëmbajtje dhe gjithësej 12 depo për 12 njësi banesore, pra secila njësi posedon nga një depo.
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Figura 15. Niveli -1 (baza e bodrumit) DUPLEX
Ndërsa ndërtesa me “Galeri” ka sipërfaqe prej 575m2 dhe posedon një kthinë teknike, një
kthinë për mirëmbajtje dhe gjithësej 42 depo për 42 njësi banesore që gjenden në ndertesë.

.

Figura 16. Niveli -1 (baza e bodrumit) GALERI

24

3.3.4 Kati I dhe III– Ndërtesa Duplex

Kati i parë është identik me katin e tretë. Në këto nivele ndodhet një banesë e tipit garsonjerë
dhe dhomat e gjumit të 4 banesave dy-etazhore të katit përdhesë dhe katit të dytë. Banesa
garsonjerë ka sipërfaqe prej 45m2 dhe përbehet nga hyrja, garderoba, banjo, kuzhina, tryezaria,
qëndrimi ditor (fjetja) dhe ballkoni. Banesa ka dritaret në jug dhe merr ndricim të mjaftueshëm
cdo ditë.
Përpos banesës garsonjerë, në katin e parë ndodhen zonat e qeta të njësive banesore të
përdheses dhe katit të dytë. Te gjitha banesat janë të njejta, me siperfaqe të njejtë, me numër të
njejtë të dhomave por me vizura të ndryshme. Banesat përbëhen nga dy dhoma të gjumit, njëra
për prindër kurse tjetra për femijë, banjo si dhe hapësira apo kthina për hekurosje.

Figura 17. Kati I – Ndërtesa Duplex
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3.3.5 Kati II – Ndërtesa Duplex

Kati i dytë është gati se i njejtë me katin përdhesë përvec se tani në katin e dytë kemi zvogëlim
të koridorit të ndërtesës dhe rritje të 2 banesave me pamje nga jugu. Niveli i katit të dytë ka
gjithësej 4 banesa dy-etazhore apo duplex banesa. Banesa me pamje nga lindja dhe ajo me
pamje nga perëndimi permbajnë hyrjen, wc, shkallët për ne katin e sipërm, qëndrimin ditor së
bashku me tryezari dhe kuzhina që është e ndarë dhe ne formën U. Banesa me pamje nga jugu
dhe lindja përmban hyrjen, garderobën, një dhomë gjumi me pamje nga jugu, qëndrimin ditor
me tryezari, kuzhinën dhe ballkonin me pamje nga jugu. Banesa tjetër është identike me banesat
tjera përveq që kësaj i është shtuar edhe një hapësirë me e madhe për garderobë.

Figura 18. Kati II – Ndërtesa Duplex
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3.3.5 Kati IV – Ndërtesa Duplex

Në katin e katërt nuk kemi banesa duplex mirëpo vetem 2 banesa një-etazhore të ndara në:
-banesë tri-dhomëshe dhe
-banesë katër-dhomëshe.
Banesa katër-dhomëshe ka sipërfaqe 95m2 pa llogaritur sipërfaqen e terracës, kurse 139m2 së
bashku me terracën jugore. Dhomat ndahen në dhomë për prindër, dhome me dy shtretër për
fëmijë dhe dhomë me një shtrat për fëmijë. Banesa tri-dhomëshe ka sipërfaqe prej 80.4 m2 pa
terracë dhe 107m2 me terracën jugore.Në të dy banesat është berë defimimi i zonës së qetë ndaj
asaj të zhurmshme. Secila përbehet nga kuzhina e cila nuk është e ndarë nga tryezaria dhe
qëndrimi ditor. Të dyja kanë qasje në ballkon direkt nga qëndrimi ditor si dhe qasje në terracë
nga dhomat e gjumit.

Figura 19. Kati IV – Ndërtesa Duplex
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3.3.6 Struktura konstruktive e ndërtesës

Të gjitha 5 ndërtesat e kompleksit të banimit kanë sistem të njejtë konstruktiv. Sistemi
konstruktiv i tërë kompleksit është sistem skeletor prej shtyllave nga beton armeja, trajeve
konstruktive si dhe pllaka monolite poashtu nga betoni i armuar. Ndërtesat duplex dhe ndërtesa
me galeri ndryshojnë nga njëra tjetra sa i përket themeleve, ku ndërtesa me galeri ka themele
të sistemit kontra pllake me trashësi d=80cm kurse tek ndërtesat duplex, gjysma e objektit ka
themele pllake me trashësi d=80cm dhe gjysma tjetër ka themele shiritore. Pllakat e meskatit
kanë trashësi 20cm. Në ndërtesat duplex, shtyllat kanë prerje tërthore drejtkëndëshe me
dimensione 0.5 x 0.3m kurse shtyllat e ndërteses me galeri kane poashtu prerje tërthore me
dimensione 0.8 x 0.3m. Bërthamat e ndertesave duplex janë të rrethuara me mure betoni të
armuar, të izoluara dhe të ndara nga koridoret e brendshme me dyer te rezistueshme nga zjarri
në mënyrë që të shërbejnë edhe si shkallë evakuese. Në ndërtesën me galeri, për shkak të
gjatësise së madhe të objektit, është bërë dilatimi, si zgjidhje e domosdoshme për stabilitet.

Figura 20. Prerja A-A e lokacionit

3.3.7 Mbështjellësi i ndërtesës

Muret e jashtme të ndërtesave janë nga blloku giter me trashësi d=30cm ku pjesa e jashtme
e mureve veshet me demit fasadë me trashësi 10cm të përbërë nga ngjitësi pluhur, termoizolimi,
rrjeta nga filet e qelqit, dhe shtresa përfundimtare rrafshuese duke I plotësuar kushtet termike.
Kurse për të thyer monotoninë dhe për të krijuar sadopak kontrast në fasada, si mjete dekoruse
janë përdorur profilet e drurit ku tek ndërtesa me galeri janë vendosur në ballkone dhe në pjesën
e prapme tek galeria kurse tek ndërtesat duplex me dru eshte veshur i tërë kati i katërt.
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Figura 21. Fasada Jugore

4. PËRFUNDIMET
Pas disa analizave dhe hulumtive mund të vijmë në konkludim se një kompleks banesorë, i
cili për destinim ka vetëm banimin kolektiv, me një ndërtesë garazhueshe afër tij do të ishte
shumë i nevojshëm për të plotësuar nevojat dhe kërkesat e një pjese të qytetarëve të Komunës
së Lipjanit të cilët do te migrojnë në qytet në një periudhë të caktuar kohore.

Një karakteristikë e këtij projekti mund të themi se është dizajnimi i hapësirave të gjelbërta,
hapësirave për fëmijë, objekti garazuesh në afërsi, orientimi i banesave nga anët më të mira për
ndricim, lokacioni që gjendet në një pjesë shumë të përshtatshme gjeografike në afërsi të të
gjitha shërbimeve etj.
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